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nesses  and  nongovernmental  organizations  (NGOs)  or  by  partnership  arrangements 
between them. In the meantime, a very complex and often confusing system of sustain‐
ability  standards and certifications has materialized.  In  this dissertation, we argue  that 
Southern  governments,  such  as  Indonesia,  need  to  reconsider  their  authority  in  the 
market system. This process of ‘claiming authority’ creates many tensions, as it is being 
realized in a decentralized and fragmented government system through various institu‐
tional  arrangements.  We  also  observed  that  in  recent  years,  Southern  governments 
developed  public  alternatives  as  a  form  of  reclaiming  public  authority  over  private 
standards and certification schemes. 










  In  our  research,  we  particularly  focused  on  the  different  ways  through  which  the 












































































the  search  for  concerted  action  in  multi‐actor  arrangements.  Therefore,  this  chapter 
presents a diagnostic framework with three strategic challenges the partnership projects 
are facing: linking global economic objectives to local needs, values and interests; bridg‐
ing  public  and  private  interests  and  responsibilities;  and  seeking  trade‐offs  between 
social,  environmental  and  economic  values.  Starting  from  the  partnerships’  Theory  of 
Change, this diagnostic framework is applied to comparative case‐studies of partnership 
projects  in  the  cocoa  sector  in  Indonesia, which  are  part  of  a Northern‐based  public‐











rooted  in  the practices  of  the  smallholders  and  their  (local)  networks, might  relate  to 
global  sustainability  standards  and  certification  schemes.  Such  an  initiative  starts with 
the economic  interests of  the  farmers  and may  result  in  sustainability  certification af‐
terwards. The chapter particularly  investigates an approach  to  implement a more sus‐
tainable  coffee  production  at  the  local  level  in  Indonesia  ‐  the Mediated  Partnership 
Model  (Motramed). We  conceptualize  this model,  initiated by  an  Indonesian  research 
institute, as a form of collaborative governance to create a new, more sustainable man‐






  The  last  empirical  chapter,  Chapter  5,  ‘Public  agricultural  extension  workers  as 
boundary  workers:  Identifying  sustainability  perspectives  in  agriculture  using  Q‐
methodology’,  examines  the  role  of  public  extension workers  as  boundary workers  in 
Indonesia.  We  conceptualize  good  boundary  work  as  the  ability  to  develop  a  similar 
perspective on sustainable agriculture by extension workers and their respective farm‐
ers. A similar perspective implies that extension workers have fulfilled their function as 
























the national  level between  the NGO and  the ministries,  the government strengthened 
its grip on these arrangements. Our research at the local level reveals a different way of 
claiming  government  authority.  In  general,  local  governments  seem  to be more  prag‐
matic  in  their  reaction  to  external  attempts  to  induce  a more  sustainable  agricultural 
production. They are more  inclined  to  consider what would  serve  their own  interests, 
such as regional economic growth and resources for regional development, even though 
the progress of the projects differs from district to district. We also observed some ani‐
mosity  between  district  governments  and  provincial  governments,  as  district  officials 
tend  to  operate  independently  of  provincial  policies.  Local  governments  play  a  more 
active role in the mediated partnership projects, as it is ensured that the project activi‐
ties  fit  into  their  regional  strategy  and  policies.  In  these  cases,  the  local  governments 
and  other  actors  together  set  the  agenda  to  realize  collective  advantages,  with  local 











more  sustainable  agricultural  production  of  plantation  commodities  such  as  coffee, 
cocoa, and palm oil. First,  the overly  formal and bureaucratic process  in governmental 




in  the bureaucracy. Fourth,  the  restricted definition of  sustainability  that Southern ac‐













future,  we  discuss  some  new  approaches  that  were  initiated  during  our  dissertation 




more  elaborated  approach.  This  approach would  primarily  seek  connections  between 
the strengths of the different ways forward. This, however, requires an overall national 
vision  on  the  future  of  the  production  of  agricultural  commodities,  strong  strategic 
thinking, as well as the development of an operational implementation strategy. Such an 
approach cannot be developed by a single government agency, at one level, or only by 
public  actors.  It  requires a national  public‐private multi‐stakeholder platform  to  foster 
the  dialogue.  Regarding  follow‐up  research, we  suggest working  out  the  relationships 
between the different ways forward in scenarios based on an overall vision regarding a 
more sustainable production of agricultural commodities. 
